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Abstract: What  happens when one  controversial  text meets  another  in  performance? How do  diverse  audiences  from  rural  and metropolitan 
areas respond to powerful yet provocative material? The Kennesaw State University Department of Theatre & Performance Studies set out  to 
explore just that with its Frederick Douglass/Huck Finn Arts Education Initiative. The project was called Splittin’ the Raft, a dramatic adaptation 
of Mark Twain’s Adventures  of Huckleberry Finn  as  interpreted  by  ex­slave  and  abolitionist Frederick Douglass.  This  ambitious  production 
toured  seven North Georgia communities,  ranging  from  inner city  schools  to  rural mountain  towns. The production employed “epic  theatre” 
strategies to inspire a new understanding of the present time through an examination of the past. “Raft” featured African­American spirituals, 
songs by Stephen Foster, and original compositions for fiddle and banjo.  Audiences included high school students, educators, community leaders 





















Despite  the  progress  of  recent  decades,  race  is  still  a  highly  charged  topic  in  American  society.    In  2011, 
Randall  Williams,  co­owner  of  NewSouth  Books  Publishing  in  Montgomery,  Alabama,  produced  a  version  of 
Twain’s novel that substituted the word “slave” for the word “nigger.”  Not surprisingly, the new edition created a 
wave of controversy all its own. 60 Minutes interviewed credible advocates on both sides of the debate.  Detractors 









confronts  the  issue  head­on.  Cleage,  an  African  American,  laments  the  movement  to  ban  Zora  Neale  Hurston, 
August Wilson, Mark Twain and others from the classroom because some of their characters use the N­word. She 
goes on to articulate (and object to) the implicit and complicated “rules” which govern the word’s usage:
No white people are allowed  to use  the word nigger unless  they are engaged  in  teaching  texts where  the 
word  appears,  participating  in discussions where  the word  itself  is  being discussed  as  dispassionately  as 
possible among consenting adults, or creating works of art that require dialogue to reflect time, place and 




In  reference  to  Williams’  new  edition  of  Huck  Finn,  Cleage  questions  whether  the  substitution  is  any 
improvement: “Why is  it better  to be called a “slave”  than  to be called a  ‘nigger?’”8 She asserts  that writers may 




[Twain’s]  abolitionist  in­laws,  the Langdons,  and who had  published  [Douglass’]  famous Narrrative  in  1845.”  10 
Coincidentally,  Twain  and Douglass,  both  veterans  of  the  lecture  circuit,  shared  the  same  booking  agent,  James 
Redpath, a prominent abolitionist.
3 Ernest Hemingway, Green Hills of Africa (New York: Simon & Schuster, 1963), 22. 







10 Shelley Fisher Fishkin,  “The Challenge of Teaching Huckleberry Finn,”  in Making Mark Twain Work in the Classroom, ed., by  James S. 
Leonard (Durham, NC: Duke University Press, 1999), 187‐188.
3  Figure 2: Annie Power as Huckleberry Finn  (Photos by Robert Pack) Figure 3: John Stewart as Frederick Douglass





direction. Through Huck’s naivety,  injustice  is  revealed  rather  than perpetuated; Huck  is only  led astray by  those 
who would  “sivilize”  him.12  In  her  essay  “The Challenge  of  Teaching Huckleberry  Finn”,  Shelly  Fisher  Fishkin 
states: “By presenting a racist society through the eyes of a child too innocent to question its norms, Twain forces 
readers to judge that society on their own.” 13 She goes on to contradict those who call the novel racist, asserting that 






















Thirdly,  in  an  age  of  sophisticated  computer  graphics  and  rapid­fire  editing, we  have  become more  visually 
facile but less verbally so. As a culture, we simply have less practice interpreting and participating in verbal play. 




















16  I use the word  ‘play’ not  to  indicate a  lack of seriousness  for a given subject matter, but as a description of any creative expression 
intended to entertain as well as teach. We may read the works of Shakespeare, but we go to the theatre to see his plays. 




I  have  become  more  and  more  convinced  that  a  philosophy  of  ‘the  text  and  nothing  but  the  text’  is 
irresponsible  and  counterproductive  when  it  comes  to  bringing  this  book  into  today’s 
classroom…Sometimes a work of art can be a  lens  through which a moment  in history  is  refracted with 
unprecedented clarity and brilliance. Huck Finn is such a work—but only if we allow our students to read it 
against the backdrop of that history. 18
Framing  the  play  with  Douglass’  writings  accomplishes  several  things.  First,  it  reveals  the  novel’s  larger 
historical  context,  clarifying  any  confusion  the  audience might  have  about  the  production’s  intentions.   The play 
begins with Douglass holding Twain’s book, addressing the audience as if on the lecture circuit where he famously 
advanced  the  cause  of  freedom. We understand  immediately  that Twain’s  story  is  intended  to  support Douglass’ 
argument. Through Douglass, Kaiser  inserts  historical  snapshots  throughout  the  play,  providing  the  backdrop we 


















To  that  end  we  created  a  production  website  featuring  historical  research,  a  study  guide,  class  activities, 





based.  We  hoped  to  provide  the  historical,  literary  and  theatrical  background  students  would  need  to  fully 





an  easy  sell  to  educators.  After  all,  we  were  offering  a  free  production  based  on  a  seminal  work  of  American 














the  district  withdrew  its  invitation  to  perform  for  the  students.  School  administrators  suggested  teachers  might 
encourage classes  to attend for extra credit. A few days  later, however,  the  teachers were firmly  instructed not  to 
mention the performance in any context. An email from the school superintendent:
The decision was made based on the use of certain words in the piece.  While I am able to appreciate the 








Apprehension  about  the  play’s  content  wasn’t  limited  to  school  administrators.  The  artistic  director  of  a 
prominent suburban  theatre company,  recognized for producing substantive works, expressed  interest  in hosting a 



















Once  I made  the  decision  to  reach  out  to  family  friends,  it  didn’t  take  long  to make  contact with  someone 










“Kaiser’s Splittin’  the  Raft  is  “epic”  in  structure.  “Epic  theatre  is  the  umbrella  phrase  used  by Bertolt  Brecht  to 
characterize his theatre of social commentary. The term ‘epic’ recalls the ancient genre of the long narrative poem.  
















The  production  would  be  actor­centered  from  start  to  finish.  The  company  began  by  meticulously 
examining the text and gathering historical research. We read Twain’s novel and Frederick Douglass’ famed slave 
narrative.  We  searched  for  contradictions  within  each  character  and  discovered  ways  to  point  them  up  in 
performance.  In keeping with  the epic style, actors would morph  from character­to­character  in plain sight of  the 







explore  this material without bumping  into our own finely  tuned prejudices. But we also found moments of great 
















students  to  “Look  for  the  symbolism,  the metaphor,  the SIMILES!” Why not  beg  them  to hate  us?  I  thought.    I 
concealed my fear of being publicly denounced as a bigot and fervently prayed for divine intervention. 
In a last minute stroke of brilliance, I asked John Stewart, the charismatic young man who played Frederick 
Douglass,  to  offer  a  curtain  speech  preparing  the  students  for what  they were  about  to witness. As  an  attractive 
young  man  closer  to  their  age,  he  would  have  much  more  sway  than  I  could  ever  command  as  a  middle­aged 
suburbanite  wearing  horn­rimmed  glasses.  When  John  entered  the  stage  in  costume,  the  students  giggled  and 
shushed one another. He introduced himself, told the kids to turn off their cell phones and politely asked for their 
kind attention.  Then he said: “You’re going to hear some racially sensitive language so don’t be shocked.  We are 





















Ten  days  before  we  performed  at  Maynard  Jackson  High,  an  inner  city  school,  Troy  Davis,  an  African 
American,  was  executed  by  the  State  of  Georgia.  Governor  Sonny  Perdue  refused  a  stay  of  execution  despite 
protests  and  compelling  evidence  calling  Davis’  guilt  into  question.  This  fact,  in  my  opinion,  had  a  significant 
impact on the way Jackson High students received our production. 
The  school,  which  is  approximately  96  percent  African  American,  was  willing  to  take  a  chance  on  “Raft” 
because  I  had brought  a group of  students  to perform Shakespeare  scenes  a  few years  earlier; we had developed 
trust. I was excited about returning to Jackson and to hear reactions from the students; many of whom I’m told, had 
never seen a live play. 
The  students were  surprisingly  quiet,  almost  somber  for  the  first  half  of  the  show,  but when  the  second  act 
began  with  a  slave  auction,  they  became  more  restless.  My  general  impression  is  that  the  scene  made  them 
uncomfortable.  Nevertheless,  the  post­show  discussion  illustrated  a  strong  understanding  of  our  performance 
techniques and the students’ ability to apply the play’s themes to relevant current events. 
At one point a young man shot out of his chair. With suppressed emotion, he began to talk about the Troy Davis 
execution  as  evidence  of  slavery’s  continuing  legacy.  Immediately  several  students  tried  to  suppress  him,  the 

















of  home­schooled  students  attended  one  performance. Two  senior  citizens’  groups  attended  the Strand  date. The 
students were enrapt as the older members of the audience detailed their experiences coming of age in the Jim Crow 




Huck Finn  is provocative because it  reminds us where we have fallen short of  the American promise of freedom. 
“Liberty and justice for all” is not something we achieved long ago. It is a living principle and must be nurtured like 
any living organism.  30 Our greatest authors, orators and artists are entrusted with this sacred task. But  in order  to 
preserve  their  works,  we  must  equip  our  students  with  the  historical  and  literary  contexts  necessary  to  fully 
comprehend them. 
Theatre  can  bring  timeless  texts  to  life  for  students.  School  performances  can  create  a  unique  forum  for 
constructive dialogue between students and teachers, between performers and audiences. As Bertolt Brecht came to 
realize,  we must  entertain  before we  teach. When  student  audiences  engage  in  the  act  of  play,  they  are  free  to 
examine social issues on a more objective level. But play also helps us experience on a more human  level. That’s 
when we can apply what we observe on the stage to our own social contexts. 31
Our experiences with Splittin’  the Raft  taught us a great deal about  the art of  theatre­making;  the production 
showed students how theatre can be a tool for social change. Splittin’ the Raft gave people a forum to discuss the 
things people don’t talk about and often don’t want to talk about. The nature of this highly entertaining production 
allowed people  to open up and approach difficult  issues with a  spirit of mutual  respect. Rarely do artists witness 
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